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The Dutch national s m ~ K n g  rate (35%) seems to have almosr. stabaized since 1990 
is m o n g  h e  Gghes in West~m-Europe. The Dutch governmenen's ac~ons  have 
been limited in the p a s  and it is qu~ ionab le  whether will rubst&dy chmge 
in the near h u r e .  order to bring down national s m ~ k k ~  rates, ad&tion;;ul %gens 
are needed from national health orgaruizations. It is we8 that the workplace may 
be an anractive ~ n i n g  for anti-smok.bg progams. However, &is potenti$ has not 
yet been realized in the Netherlmds. The objective of this thesis was to a m h e  
whether the worksite could be an effective channel to reach adult Dutch smokers 
and to encourage them to quit smoking. To this end, studies were undertaken in 
several lqe Dutch marksites, using both descriptive and longitudinal data. 
Chapter 2 reviews the literature on the harmful consequences of smoking, the 
determinants of smoking cessation, and the strategies to reduce smoking in work- 
sites. One important issue that emerged from the analysis in Chapter 2, was the 
difference in perspective between public hedth advocates and employers. For health 
educators, smoking is an important target behavior, because it is the single most 
important cause af premature illness and death and thus deserves to be singled out 
in hedth promotion campaigns. Working smokers comprise an important target 
group, since smoking prevalence among workers is high, especially among blue- 
collar workers. For employers, passive smoking seems to be at Yeast as important, 
due to the social problems that are assocised with passive smoking at the work- 
place. For worksites in which the elimination of second-hand smoke has high 
priority, smoking policies are more inupamant than smoking cessation programs. 
The determinant study revealed that smoking cessation programs should aim at 
changing the cognitive determinants of smoking cessation md should help smokers 
acquire the necessary skills to quit. Smoking cessation programs can be an adjunct 
to smoking policies and, vice versa, smoking policies might encourage employees to 
quit smoking. Mass media strategies m2y be needed to create suppoaive environ- 
ments for quitting in worksites. 
Chapter 3 examines the extent to which Dutch employees are b~t l~ered  
tobacco smoke and which smoking restrictions they prefer. Descriptive data are 
presented using a representative sample of smoking nonsmoking employees 
m-148~) from eight large companies in four sectors of Dutch indu~ry .  was 
bund that: 35% of nonsmoking employees felt it was (wv) annoying when their 
colleagues smoked during work time, and 78% rho~ght  a smoky work environment 
was harmful to &eir health. About two-thirds of nommokers were somethnres / 
often bothered by environmental tobxco smoke PTS) at their workplace. Most 
nonsmokers and many smokers rejected the individual solution approach (no explic- 
it policy), as endorsed by the tobacco induszry, ;and prefered smoking restrictions. 
In t hee  sectors of industry, there was much support among employees for a general 
smoking ban, with the exception of smoking in work areas specially designated for 
this purpose. These results could encourage more companies to implement smoking 
restriaions and they may be used as reference data by companies wanting to devel- 
op effective smoking policies. 
Chapter 4 examines the influence of the social ernviransnem in worksites on 
employees' intention to quit smoking by applying the attitude - social influence - 
efficacy expeaation [ASE-) model. Regression mdyses conducted with 509 smoking 
employees from eight Dwch worksites indicated that attitude, social pressure from 
people outside the worksetting (partner, children) and self-efficacy explained 23% of 
the variance for intention. P a s  behavior increased the adjusted RZ from .23 to .29. 
Social influences in the worksite were unrelated to employeesYntentions to quit 
smoking. It was concluded that people outside the work situation have a much 
greater influence on smokers' intention to quit than people at work, despite the 
many hours smokers spend in a work-environment. 
Chapter5 facusses on nonsmokers' assertiveness with regard to colleagues who 
smoke. Assertiveness can help regulate smoking in worksites by enhancing the 
salience of nonsmoking social norms. Cross-sectional data were collected from 89& 
nonsmoking Dutch employees. Fifty-one percent of nonsmoking employees asked 
co-workers not to smoke. Assertive behavior is more common in worksettings, than 
in public places outdde the worksite. Assertive respondents had colleagues who 
more ohen acted assertively toward smokers at work, had a more positi~e attitude 
to asking colleagues not to smoke, and had a higher perceived self-efficacy. More- 
over, assenive employees more often perceived hindrance from environmental 
tobacco smoke QETS) and had more negative opinions about the hedrh consequenc- 
es of ETS at work. These latter results suggest that what matters is whether ETS is 
perceived as both bothersome and harmful. It is likely that both conditions must be 
met for nonsmokers to behave assertively. Worksite educational progrms could 
focus more on increasing nonsmokershwareness af the harm cawed by regu&ar 
exposure to ETS at work. However, the effectiveness of such strategies is as yet 
unknown. 
6 presents the resthi from a q u a s i ~ e r i m a t d  ev&atron of a work- 
site smoking cessation intervention in the Netheih&. The program was imple- 
mented in one site of PTT-Telecoapl, and compared with a n(3-htemiention 
site of the same company. Subjects were smoking employees who waoted to qlut 
smoking. The intervention consisted of an offer of a self-help guide, group pro- 
gram, a telephone quit line and a taillored letter of advice. At three-months fo;ollow- 
up, the program resulted in significantly higher point-prevalence q& rates ( l l~ /~  
versus 29401, but these differences were not sustained at 12 months. It was concludd 
that comprehensive multkcomponent programs nay  be needed to achieve a sus- 
tained impact on worksite smoking prevalence in the Netherlmds. 
Chapter 7 presents data on the effectiveness af a comprehensive program that 
was developed following the experience with the PTT-Telecom pilot program. The 
comprehensive program consisted of self-help manuals, group courses, a mass media 
campaign, smoking policies, and program continuation strategies. In a quasi-experi- 
mental design, four large worksites received the comprehensive program, while four 
received a minimal program consisting of only self-help manuals. Ax 14 months 
follow up, l6Y0 of the participants in the comprehensive program had quit smoking, 
compared to 1 2 O i i  in the minimal program. Funhermore, the exact effect of treat- 
ment on smoking cessation depended on nicotine dependency levels. Medium and 
heaT smokers had a subsrantially higher chance of success with the comprehensive 
smoking cessation program than very light smokers. The mass media campaign and 
group courses helped initial quitters maintain their non-smoking status (sustained 
tquitting). The results suggested that from a public hedth perspective, a minimal 
program might have a larger impact than a comprehensive program because it  may 
be easier to  di&e nation wide. A two-step strategy en;.ght also be used as a difh-  
sion strategy in which first minimal programs are marketed to worksites. In, a 
second effon, more comprehensive programs are offered that might apped to 
employers wantkg to more hea* addicted smokers with intensive treat- 
ment. 
Chapter 8 e X h e s  whether an enriched environment consisting of ~ U S S  
media and has m eften on participation rates in worksice smoking 
cessation programs and whether an 'enriched milieu' might have a spin-off effen on 
smokers did not participate in ~essation grogrms a ~ ~ d  on no~slXlokers' 
Veness 4 Nworrive behavior. Random samples from eight large ~ o r k ~ i t e r  (1730 
respondents) were analyzed for changes from baseline to 18 months follow-up. It 
arm conduded that a mws-media campaign could improve panicipation in the 
cessation program, but was unlikely to have an additional effect on nonpmicipating 
smokers with respect to cognitive and behavioral changes. Smoking restriaions were 
found to have an impact on nonsmiokersv assertheness and intolerance. Exposure to 
exhibitions, leaflets, and newsletters was; less effective among blue-collar workers. 
Chapter 9 is a general discussion of the results from the various studies 
brought together in this thesis, followed by a review of mmhodologicd limitations, 
and suggestions for faitwe research, Three main conclusions can be drawn from the 
research in this thesis: a. coqrehensive worksite smoking cessation programs are 
more effective In helping moderate to heavy Dutch smoking employees quit smoh- 
ing than no intreweretion or minimal interventions; b. the difference in overall 
effectiveness between the minimal program (seEBhelp manuals) and the compre- 
hensive program was not wry large. Due to their greater ease of implementation, 
minimal programs seem more suitable for nation wide diffusion; c. more research is 
needed on how the adoption, implementation and effectiveness of smoking cessation 
programs in worksites are affected by contingency factars such as organizational 
structure and decision-making style in organizarions. 
Samenvatting 
*e doel v a  deze ~swf la t ie  te onderzoeken of de werkpl& ges&kt 
kan zijn om -d%'asSen n ; c h h ~  te 'bieteiken en te stimuleren o m  mfi roken te 
stoppen. Dit i~ odenocht  met behulp van cross-secrionele a d  longirudnde ades  
&j enkele grote Pkkrlandse bedrijven. In hoofdstuk 1 wordt opgemerkt dar het 
Percemagf, I-~Jw-s in Nederland 4é.n van de hoogste in We~t-Eur~pa is ( 3 5 ~ ~ ) ~  0 ~ ~ s -  
heikmaatregelen om het roken terug te dringen zijn tot nu toe minimaal geweat. 
Om h a  roken in Nederland verder te verminderen zijn daarom addationelie inspan- 
ningen nodig v m  nationde gezondheiIc8szorgorg,anisa&s. Eien van de mogebijke 
wegen om rokers te bereiken is de ;krbe;idssi-uatie. Deze mogelijkheid is nog onvol- 
doende benut. 
In hoof& 2 wordt literatuur besproken over de gezondheidsschad van 
roken, over psychologische determinanten van stoppers. met raken en over strate- 
g i e h  om het roken op de werkplek terug te dringen. Een belangrijk thema dat 
tevens naar voren komt, is het verschil in perspectief dat vanuit de voiPksgezan&eid 
en vanuit de arbeidssituatie wordt ingenomen met betrekking tot roken in de 
arbeidssituatie. Roken is een belmgrijke oorzaak van vroegij&ge ziekte en -sterfte 
in de maatschappij. Rokende werknemers vormen een belmgrijke doelgroep voor de 
gezonidhei&ocsr1ichu:ing, omdat de rookprevalentie onder werkenden hoog is, met 
name ander handarbeiders. Voor een ubeidsorganisaéie spelen de gezon$Eieidsaspec- 
ten van roken een minder belangrijke rol, maar wormt de overlast door 
roken. vaak meer een probleem. Bij bedrijven &e het temgdnngen van rookoverlast 
een heige prioriteit geven, zijn rookbeperkende maatregelen dan ook belmgrijker 
dm stappen-met-roken programma". Stoppen-met-raken programma% k ~ ~ n n e n  en. 
ondersreuaziag wormen van r~okbeleidsmaatre~elen e vice velza kan een effectief 
rookbeleid rokers stimuleren om te stappen met roken. U t  een Piter~t~ri~~ravemicht 
wan de deirermnemten van stappen m roken bleek daz stoppen-met-roken program- 
ma's zich dienen te richten op het veranderen van cognitieve determinanten v m  
stoppen met roken en op het vergroten van vaardigheden om te kunnen stoppen: 
met rokenm "gat slot kmnen rnssanmediale strategieën noodzakelijk gjn om de 
sociale omgeving rokers te beïnvloeden mdair het niet-roken op de werkplek 
makkelijker wordt. 
In hoof&tuk 3 war& onderzocht hoeveel overlast werknemers ondervinden 
van nb&srook op h a  werk en aan welke rookbeperkende maarregelen Uj de 
voorkeur geven. De ondez~eksgegevens zijn afkomstig een representatieve 
1480 ~ e r h a e r s  u k ~ d g  uit acht grote be*'Jen uit vier b h j f r  
seaoren. Het bleek dat: 35% van de niet-rokers het lmig tot 1mig ~~~~ as h m  
collegayl rookten p j h  het werk en dat 78% vond At een rokerige merkomgeving 
schadelijk voor hun gezondheid. Ongeveer tweederde van de nkt-rokefi 
hín&r re on&rvinden van ~~evingstabaiksrook op het werk. De meeste nier- 
rokers, mmaaz ook veel mkess, saan niet achter de slogm van de tabaksinlilmie: 
' ~ o k ~ n ?  Ook dat lossen we samen op', maar g m n  de voorkeur aan rookbeperkin- 
gen. In drie van de vier onderzochte bedrijfstypen bestond veel steun onder de 
werhemers voor een algemeen rookverbod met uitzondering van specide rook- 
mimen. De% gegevens kunnen voor meer bedrijven een sUnnLI1a.n~ zijn om rookbe- 
perken& maatregelen in te voeren. 
Moofdsmk 4 onderzoek de invloed van collega% een chefs op het voornemen 
van werknemers om te stoppen met roken in vergelijking met andere determinain- 
ten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het actitwde - sociale imloed - effectiviteits- 
verwachting (ASE) model. Een regressie analyse bij 509 rokende werknemers in acht 
grote bedrijven wees uit dat aitrimde, ervaren sociale invloed van mensen buiten de 
werksetting (partner, kinderen) en de eigen-effectiviteitsvemachti~g gezamenlijk 
23% van de variantie in intentie om te stoppen verklaarden. Door toevoeging vara 
de variable "antal eerdere stoppogislgenkam de verklaarde variantie verder toe met 
6%. Collega's en chefs bleken geen invloed te hebben op iemands intentie om te 
stoppen ne t  roken. De conclusie was dat mensen uit de privé-omgeving iCpmner, 
vrienden) een grotere invloed lijken ae hebben op iemands besluit om te stoppen 
met roken dan personen uit de arbeidssituatie, ondanks het feit dat vee8 werhemers 
relatief veel tijd doorbrengen ia een arbeldsseininig. 
Hoofdstuk 5 onderzoekt hoe assertief niet-rokers zijn in gezelschap van colle- 
ga? die roken. Een assertieve houding vm niet-rokers kam bi jhaga aan het saillrn- 
ter maken van niet-roken normen binnen bedrijven. Cross-seaionele data werden 
verzameld bij 898 niet-rokende werknemers. Eenenwijhig procent van de niet-r~okers 
vraagt wel eens aan collega's om niet te roken. Assertief gedrag komt vaker voor in 
de arbeidssituatie dan in publieke ruimten buiten de asbei&sima~e. Assenieve 
respondenten bleken collega" te hebben die ook assertief waren, hadden een positie 
veire attitude ten aanzien van het vragen aan collega's oom niet te rokezr en hadden 
een hoge= eigen-effeabiteitwema&ting met betrekking tot ge-. Verder 
bleek dat assertieve werknemers vaker last ondervinden van, omgeKingstab&srooPr 
en dat re negatievere opvaningen hebben over de ge~on&ei&~&~de oor 
roken. Deze laatste beVhhgeII niggererm dar &t-r&ws omgeGnktab&rook 
zowel hinderlijk schadelijk moeten &dm, ze rot araiCf over- 
Prn. Voorlichkgs~r~g=ma's zoudm zich meer kunaen richten op het vergroten 
van het besef v m  aiet-rokers dat passief roken schadelijk is. De effec&iekr van 
dergeKjke programma" is echter onbekend. 
Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van een pilot-studie naza de effeaiviteit 
van een stoppen-niet-roken programma voor werknemers. Met programma werd 
ingevoerd in een district van PTT-Telecom en wend vergeleken met een controle 
dstrict van hetzelfde bedrijf. Het ondenoek had betrekking op werknemers &e van 
plm waxen om te sxoppea met roken. Her programma bestand uit het aluibieden 
van een zelfhulpgids, een goepscursus, een telefonische hulplijn en een op de roker 
afgestemde brief met stop-adviezen. Bij de drie-maanden nameting bleek het gro- 
gramma significant meer stoppers op te leveren dan de controlegroep (11% versus 
2'Jo), echter na 12 maanden bleek &t wrschil vrijwel verdwenen Ge zijn. De eoncliu- 
sie was dat een meer uitgebreid programma nodig is om effecten over een langere 
periode vast te houden. 
Hoofdstuk 7 beschrijfi een studie naar de effectiviteit van een dergelijk uitge- 
breid stoppen-met-roken bedrijf~~rogramma. Het uitgebreidte programma bestond uit 
zdfhulpgidsen, groepsarsusen, een massmediale campagne, rookbeperkende 
maatregelen en cominueringsstraitegi&. In een quasi-experimentele onderzoeksopzet 
ontvingen vier grote Nederlandse bedrijven het uitgebreide prograrmna eru vies 
bedrijven een minimaal programma bestaande uit alleen een zelfhulpgids. Bij de 14 
maanden nameting bleek dat 16% van de deelnemers aan het uitgebreide programma 
van het roken d was, vergeleken met 12% in her minimale progrmena, Het exacte 
effect van. onderzoehcondizie op stoppen met roken bleek af te hmgen vm de mate 
waruin een respondent hnicotineverslarrfda was. Matig tot zwaar verslaafde rokers 
bleken een substantieel grotere kans op succes na deelname aan het uitgebreide 
programma, temijl zeer lichte rokers even veel baat hadden bij een uitgebreid als 
een minimaal programa. Met name de massa medide campagnei en de groeps~ur- 
sussen bleken de kans te vergroten dat stoppers het met-roken val houden. Het 
relatief goede van het minimale programma is vanuit het perspeaief 
vol~sgezon&eid interessant, omdat een minima$ programma vermoedelijk 
gemakkelijker op grote $&aai kul morden verspreid onder Nederlmhe bedrijven 
dan een uitgebreid programma. 
H ~ ~ ~ & ~ L  8 o h r m e k t  of masarnadide aaiGEeitrn [tentoomtebgm=den, 
brocrchiures, berichterr in bi,ed~jfs:s;Erladen) en rocikbeperkende maregelen de d e d a m e  
aan  s t sppen-m~- rokmbe&i~f~pr~arn~a  ku nen vergrotm. Ook wordt beke- 
ken of miviteizen invloed k m e n  hebben op rokers die deiehemen aan 
sitapprogranirnii9s en op de wijze waalop niet-rokers zich opstellen ten opuchre van 
(asiefiieg en stoppers [on$c*rsteunend). Bij een a-selecte siteek~ronef onder de 
werhemers in de acht bedrijven (1730 respondenten) werd gezocht naar veranderia- 
gen tussen voornerhg en 38-maanden nameting. Anti-roken tentoonwelLagen in de 
bedrijven bleken een pnstig effea te hebben op participatie M het stogpen-met- 
roken programma. Er werden geen effecten gevonden van m s m e d a l e  voorlichting 
en rookbeleidsmaatr~elen op cognities en stopgehg van rokers. De conclusie was 
dat rnnia~samediale activiteiten de participatie a m  een stopprogramma in een bedrijf 
kunnen vergroten, maar dat ze daarbuiten weinig effect. hebben op rokende werlrne- 
raers. Verder bleek dat rookbeperkede maaitregeka een positief effect hebben op 
de assertiviteit en intolerantie van niet-rokers ten opzichte van rokende collega's. 
Tot slot bleek nog dat de bloot-stelliing aan tentaonseelliaigwmden, brochures en 
berichten in bedrijfsbladen nainder optimaal was bij 'handarbeiders'ddrua bij 'witte 
boorden werknemers'. 
Hoofdstuk 9 bestaat uit een algemene discussie van de bevindn.gen uit de 
afzonderlijke studies in dit proefschrift, gevolgd door een bespreking van methodo- 
logische tekortkomingen en aanbevelingen voaa toekomstig onderzoek. Er kisnrren 
tenminste drie belangrijke conclusies worden getrokken uit het onderzoek in dït 
pmehchfsk. Ten eeme: ukgeibireide stoppen-met-roken bed~jfsprogrannnrafs zijn 
effectievar dm geen interventie of minjrnde intervemies. Voord de zwawder ver- 
slaafde rokers hebben baar bij meer intensieve programma's. Ten tweede: het Isoven- 
genioernde verschil in effectiviteit is niet erg groot. Gezien het Gote gemaSr: wawmee 
minimale programma's in bedrijva zijn in te voeren, lijken m.bimale prc4%ramma's 
meer geschikt voor verspreiding op grote schaal. Tot slot is er mees ondedenoek 
@*Jenst aam de vraag op velke wijze de implementatie en effeaiviteit v m  soppen- 
met-raken bedrijfsprogramma"s afhangen van factoren als be&ijfss.tmcruur en be- 
s~ui~vormdn~sstij1. 
